**Záhada šonovské tvrze**

Písemných záznamů týkajících se nejstarší šonovské historie není mnoho. V jednom z nich je krátká zmínka Anny Jirsákové „*Provodov se připomíná r.1213 a o Šonově je zmínka již r. 1300, ale jeho existence - vesničky se starým zemanským dvorem a tvrzí je možná i dříve*…“. V dalším se uvádí, že „*Zdejší farní osadu měli ve 14. století založit mniši břevnovského kláštera. Na místě hospodářské budovy čp. 36 měl stát rytířský hrádek pánů ze Šonova. Zbořený asi roku 1641. Před tím 1564 měl patřit příslušníku rodu Ditterů, Strakovi z Nedabylic, který se psal ze Šonova. Několik rodových dědiců se pak rychle vystřídalo a jejich společným pohřebištěm se stal kostelík sv. Václava na Dobeníně. Po vymření r. 1641 končí také historie hrádku.* …“

Poslední z textů zaznamenává, že „*ves Šonov se poprvé připomíná r. 1300. Šonovskou tvrz dal pravděpodobně postavit Jiří Straka z Nedabylic někdy před r. 1564, když dostal toto území jako svůj podíl od rodového statku Studnice. V roce 1641 prodal Petr mladší Straka z Nedabylic celé šonovské zboží majiteli náchodského panství Ottaviu Piccolominimu. Náchodský regent Kostelecký ze Sladova pak dal přestavět tvrz na byt šafáře a prostoru nad přízemím bylo využito jako sýpky.* “ Na závěr je rovněž uvedeno: „*na sklonku 18. století byl šonovský dvůr pronajat poddaným. Přestavěná tvrz byla zbourána a na jejím místě byla postavena dnešní usedlost čp. 36.*“

Tolik záznamy, ve kterých je spousta údajů nepřesných a zavádějících. A jak to mohlo být ve skutečnosti? Novověká kamenná tvrz pánů **Straků z Nedabylic** stávala prokazatelně od 16. století na severním konci vesnice v sousedství hospodářského dvora. Na místě dnešního čísla popisného 117, kde se donedávna říkalo „Na sklepě.“ Jedná se o místní název odkazující na pozůstatek tvrze. Panský dvůr byl později přemístěn na návrší nad tvrzí a na konci 18. století přestavěn Petrem Kuronským do současné podoby. Nevelká Strakovská tvrz sloužila jako panské sídlo do třicetileté války. V roce 1641 ji kromě jiného prodal poslední z majitelů rytíř Petr Straka z Nedabylic náchodskému panství a její význam začal postupně upadat.

Zajímavá je ve dvou případech zmínka o usedlosti s čp. 36 na dnešní Malé straně, kam je v nich šonovská tvrz umísťována. Jedná se o rozlehlý pozemek ležící stranou původní vsi. Od nepaměti bývalo zdejší stavení nazýváno „Na ohradě.“ Poblíž se od dávných dob rozkládal velký mělký rybník, k jehož zrušení došlo až ve století devatenáctém.

Alois Jirásek dokonce zasadil do místa předpokládané středověké tvrze děj svého dílka „Maryla,“ z doby volby Jiřího z Poděbrad českým králem. Jednou z hlavních postav této „starodávné selanky“ je vladyka Jan Rozvoda Šonovský. Spisovatel se zřejmě s tímto prostředím předem seznámil, jak vyplývá z dalšího textu: „*Tvrz Šonovská stála nad potokem na nepatrné výšině, majíc v boku svém východní stranou rybník značně rozlehlý*.“

Na základě nashromážděných poznatků jsem dospěla k hypotéze, která by pomohla vyřešit dosud neobjasněnou záhadu, kdy a kde se nacházelo původní sídlo starobylého východočeského rodu vladyků Šonovských ze Šonova. Podle mého názoru jejich tvrz, nebo spíše ohrazený dvorec, stávala na uvedené „Ohradě,“ a to už ve vrcholném středověku. Rodové jméno s přídomkem napovídají, že je vladykové neznámého jména převzali až po své nově nabyté vesnici Šonově. Nejspíše v průběhu 14. století Šonovští ze Šonova svůj zdejší majetek z nějakých důvodů opustili. Bohužel se po jejich, zřejmě převážně dřevěném dvorci, do dnešních dob žádné potvrzené památky nedochovaly. Zmínky o Šonovských, případně jen s přídomkem „ze Šonova,“ se později objevují v různých částech země.

K tomuto místu se vztahuje i pověst o podzemní chodbě vedoucí odtud údajně ke kostelíku na Dobeníně. Augustin Poláček do své kroniky zapsal: „*Nelze za to ručiti, ale z vypravování starých bývalých držitelů toho čísla zachovalo se, že v jistých místech mimo stavení bývalo pozorováno jakés dunění v zemi. Z toho se usuzovalo, že to bude z nějaké chodby, která by vedla do kostela sv. Václava*.“ Pokud vůbec podzemní chodba „Na Ohradě“ někdy existovala, jistě nevedla až na dobenínské návrší. Připouštím, že by se mohlo jednat o únikovou chodbu vedoucí do nedalekých luk!?

*MaNy 19.2.2020*

*Poznámka:*

*V kapitole o šonovské tvrzi se Zdeněk Jánský zmiňuje o neobvyklém zápise v obecní kronice. V roce 1880 se údajně v poli pod evangelickým kostelem propadl při orbě koňský potah Václava Matouše do jakési chodby. Syn nájemce šonovského dvora do štoly vnikl, ale pro „nezdravý vzduch“ v průzkumu dále nepokračoval. Podruhé se zde potah měl propadnout v roce 1914. Kočí, později jedna z obětí I. světové války, se jmenoval Josef Sochor. Na místo prý lidé museli navézt mnoho fůr kamene a zeminy!?*

*Souvisela snad jakási podzemní chodba s pozdější Strakovou tvrzí? To už se těžko dozvíme…*

Literatura: Náchodsko Anna Jirsáková 20.10.2001 Hradiska a tvrze kraje Orlických hor díl II. PhDr. Rudolf Zrůbek Provodov-Šonov aneb jak se žilo pod Dobenínem Zdeněk Jánský r. 2013 Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku Východní Čechy VI. Dr. Tomáš Šimek a kol. r. 1989